**Regulamin przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (magisterskiego)  
na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji**

1. Egzamin jest przeprowadzany przez Komisję, w skład której wchodzi Promotor,  
Recenzent pracy oraz Przewodniczący Komisji.  
2. Przynajmniej jeden z członków Komisji posiada stopień doktora habilitowanego lub  
wyższy.  
3. W trakcie egzaminu osoba studiująca odpowiada na trzy pytania, z których dwa są losowane z puli znanych wcześniej zagadnień, jedno zadawane jest przez Komisję i dotyczy pracy dyplomowej.  
4. Oceny odpowiedzi dokonuje Komisja, przy czym w razie rozbieżności zdań  
poszczególnych jej członków ocena odpowiedzi na poszczególne pytania jest średnią  
ocen zaproponowanych przez poszczególnych członków Komisji.  
5. Ostateczna ocena egzaminu dyplomowego jest średnią ocen uzyskanych za odpowiedzi na poszczególne trzy pytania.  
6. Ostateczna ocena studiów jest średnią ważoną, w której bierze się pod uwagę  
następujące elementy: średnią ocen uzyskaną z przedmiotów realizowanych na studiach (50%); ocenę pracy dyplomowej (25%); ocenę egzaminu dyplomowego (25%).

7. Pozostałe kwestie reguluje Regulaminów studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

**PYTANIA EGZAMINACYJNE – studia magisterskie (II stopień)**

1. Wyzwania polityki zagranicznej RP po 1989 roku.
2. Soft power we współczesnych stosunkach międzynarodowych.
3. Pojęcie i organizacja służby zagranicznej.
4. Klasy szefów misji dyplomatycznych.
5. Klasy kierowników urzędów konsularnych.
6. Skład misji dyplomatycznej.
7. Precedencja w stosunkach dyplomatycznych i konsularnych.
8. Funkcje misji dyplomatycznej.
9. Funkcje misji konsularnej.
10. Zawodowy dyplomata w ustawie o służbie zagranicznej.
11. Organizacja i zadania Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
12. Mianowanie szefa misji dyplomatycznej.
13. Źródła prawa dyplomatycznego i konsularnego.
14. Członkowie misji dyplomatycznej.
15. Korpus dyplomatyczny.
16. Przebieg zwykłej procedury legislacyjnej Unii Europejskiej.
17. Źródła prawa Unii Europejskiej.
18. Różnice między trzema typami kompetencji Unii Europejskiej.
19. Zalety i wady dyplomacji wielostronnej względem dyplomacji dwustronnej.
20. Organizacje międzynarodowe w ostatnim 100-leciu - rozwój czy regres? Proszę uzasadnić.
21. Cechy instytucji politycznych w dobie monarchii absolutnej.
22. Pojęcie, cele i instrumenty polityki rozwojowej Unii Europejskiej.
23. Czynniki wpływające negatywnie na skuteczność polityki rozwojowej.
24. Motywy prowadzenia polityki rozwojowej wobec państw słabiej rozwiniętych przez państwa wysokorozwinięte.
25. Wyzwania zrównoważonego rozwoju zawarte w Agendzie 2030 ONZ. Proszę omówić 3 wybrane cele.
26. Proszę omówić skutki zmian klimatycznych w Europie na przykładzie wybranego aspektu.
27. Kryzys liberalnej demokracji.
28. Rola państw narodowych w międzynarodowym ładzie politycznym.
29. Definicja sytuacji kryzysowej.
30. Kultury nisko i wysoko kontekstowe.
31. Proszę omówić dwa wybrane zagrożenia cywilizacyjno-kulturowe we współczesnych stosunkach międzynarodowych.
32. Charakter tzw. wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej.
33. Struktura dochodów Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem tzw. nowych dochodów UE.
34. Zasady uruchamiania oraz procedowania nowoutworzonego mechanizmu warunkowości w UE.
35. Procedura uchwalania ustawy w Polsce.
36. Procedura nowelizacji ustawy w Polsce.
37. Tekst jednolity a tekst ujednolicony.
38. Procedura ratyfikacji umowy międzynarodowej w Polsce.
39. Rodzaje konfliktów na podstawie koła konfliktów Moore'a.
40. Harwardzki model negocjacji?
41. Polityka migracyjna Unii Europejskiej.
42. Czym różni się przywództwo od zarządzania?
43. Trzy główne style kierowania zespołem.
44. System wyboru prezydenta w USA.
45. System wyboru prezydenta w V Republice Francuskiej.
46. Funkcje i rola organizacji międzynarodowych.
47. Polska w UE – największe wyzwania i problemy.
48. Polska w organizacjach regionalnych (Trójkąt Weimarski, Grupa Wyszehradzka, Bukaresztańska Dziewiątka). Szanse i wyzwania.
49. Kryteria z Maastricht - gospodarcze kryteria przystąpienia do strefy euro.
50. Podstawowe założenia systemu z Bretton Woods.